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ABSTRAKTI

Shërbimetweb kanë tërhequr vëmendjen si një zgjidhje e mundshme për të ndarë njohuritë
dhe logjikat e aplikimit në mesin e agjentëve të ndryshëm heterogjen.
Një qasje klasike për këtë temëështë duke e përdorur SOAP, një protokoll W3C i cilli ka
për qëllim për të shkëmbyer informacion të strukturuar.
Web Shërbimet e bazuara REST. Akronimi REST qëndron për transferimin e përfaqësimit
të gjendjës, ky thelb do të thotë se çdo URL unik është një përfaqësim i ndonjë objekti.
Ju mund të merrni përmbajtjen e këtij objekti, duke përdorur një HTTP GET; atëherë ju
mund të përdorni një post, PUT ose DELETE për të modifikuar objektin (në praktikë
shumica e shërbimeve të përdorni një post për këtë).
Në këtë punim diplome do të shfaqim menaxhimin dhe implementimin e shërbimeve web,
një pjesë e kësaj pune ësht kryer në bazë të projektit implementimi i web shërbimeve
përmes Eclips dhe Altova.Përmes këtij punimi arrini të shihni se si arrihet menaxhimi dhe
implementimi i shërbimeve web hap pas hapi.
Rrëziqet që mund të na shfaqen dhe si të ballfaqohemi me ato.
Përgjegjësit në menaxhim dhe implementim, si bëhet koordinimi i komponenteve për të
pasur një menaxhim dhe implementim sa më stabil.
Si dhe standartet që duhet ndjekur për raste të caktuara bazuar në metodën cillin vendosim
ta përdorim.
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HYRJE

Web shërbimet janë teknologjia e tanishme më premtuese bazuar në idenë e shërbimit të
orientuar informatik. Ajo është sfiduese për sigurimin e një kornize të shëndoshë
mbështetëse për përpunimin e transaksioneve komplekse të biznesit dhe aplikacione
bashkëpunuese të biznesit në mënyrë efikase dhe efektive, ndërsa sistemet themelore janë
mbajtur autonominë e tyre.
Termi “shërbimet web” përshkruan një mënyrë të standartizuar për të integruar aplikacionet
e bazuara në web duke përdorur XML, SOAP, WSDL dhe UDDI.

XML përdoret për etiketuar të dhënat, SOAP për transferimin e të dhënave, WSDL për të
përshkruar shërbimet në dispozicion dhe UDDI listat e shërbimeve në dispozicion.
Web shërbimi është një metodë e komunikimit në mes dy paisjeve elektronike në një rrjetë.
W3C përcakton një web shërbim si: “Një system softuerik i projektuar për të mbështetur
ndërveprimin në mes paisjës me paisje ne një rrrjetë”[2].

Rregullat për komunikimin në mes sistemeve të ndryshme duhet të përcaktohen, të tilla si:
•

Si një sistem mund të kërkojë të dhëna nga një sistem tjetër.

•

Cilat parametra të veçanta janë të nevojshme në kërkesën e të dhënave

•

Çfarë do të jetë struktura e të dhënave të prodhuara. (Normalisht, të dhënat që janë
shkëmbyer në dosjet XML, dhe struktura e file XML është vërtetuar kundër një
fajllë .xsd.)

•

Çfarë mesazhet të gabimit duhet shfaqur kur nuk është vërejtur një rregull e caktuar
për komunikim, për të bërë më të lehtë zgjidhjen problemeve
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1.1

Qëllimi dhe objektivat

Ky projekt do të përqendrohet në hartimin e një kuadri të shëndoshë për të siguruar
mbështetjen e automatizuar për integrimin dhe bashkëpunimin e sistemeve heterogjene të
bizneseve me aktivitete të pasura, ndërveprim me dinamikë më të madhe, fleksibilitet,
shkallëzueshmëri dhe autonomi. Korniza e hetuar do të mbështesë bashkëpunimin peer-topeer ndërveprimet dhe ndërveprimin klient-server. Kjo i bie qe, çdo pjesëmarrës nuk është
vetëm një ofrues i shërbimit, por është edhe klient i shërbimit në sistemin.

Një aspekt tjetër i këtij projekti do të jetë integrimi i shërbimeve web. Përbërja dhe
menaxhimin i transaksionit web. Ajo do të përfshijë analizën e shërbimit web dhe
modelimit, koordinimin dhe planifikimin e shërbimit të internetit, si dhe ekzekutimin e
transaksionit
Andaj, për të përmbushur këto objektiva në kapitujt në vijim do të shtjellojmë:
•

Internetin,

•

Teknologjit e Web Shërbimeve,

•

Menagjimi dhe Implmentimi

•

Rreziku,

•

Përgjegjësit,

•

Standardet e Integrimit.

.
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SHFLETIMI I LITERATURËS

Për punimin e këtij hulumtimi janë përdorur disa libra të larmishëm. Përderisa kemi të
bëjmë me web shërbimet është më se e nevojshme të kemi njohuri bazike mbi Internetin,
zhvillimin dhe protokollet e tij të cilat do të trajtohen në kapitujt në vijim.
Pas kuptimit të elementeve themelore të Internetit do të njihemi me shërbimet web dhe disa
nga kompanitë më të fuqishme të cilat e kanë implementuar atë.
Një Shërbimi web është çdo shërbim qëështë në dispozicion në internet, përdor një sistem
të standardizuar XML mesazheve dhe notifikon për çdo sistem operativ në një apo gjuhën e
programimit.

"Një Shërbim web shihet si një aplikim të kuptueshme për aplikime të tjera mbi web.[1]"

Megjithatë, pavarësisht nga gjërat e përbashkëta të dy përkufizimeve, ata janë ende shumë
të përafërt për përdorim praktik. Në një kuptim më të gjerë të fjalës, çdo gjë që ka një URL
mund të konsiderohet si një web shërbim.
Një përkufizim më i saktëështë dhënë nga konsorciumi UDDI, e cila karakterizon shërbime
Web si "vetë-përmbante, aplikacionet modulare të biznesit që kanë hapur, Internetorientuar, standardet bazuar ndërfaqe"[2]. Ky përkufizim është më i detajuar, duke e vënë
theksin mbi nevojën për të qenë në përputhje me standardet e internetit. Përveç kësaj, ajo
kërkon që shërbimi të jetëi hapur, e cila në thelb do të thotë se ajo ka një ndërfaqe të
publikuar që mund të përdoret nëpër internet. Në dritën e këtij sqarimi, përcaktimi ende nuk
është e saktë të mjaftueshme. Nuk është e qartë se çfarë nënkuptohet me një, aplikimi
modulare vetë-përmbante biznesit.

Një përkufizim më i detajuar është dhënë nga World Wide Web Consortium (W3C), grupi i
përfshirë në aktivitete të shërbimeve web. Shërbimi web është "Një aplikim softuer të
identifikuar nga një URI, ndërfaqet dhe lidhjet e të cilit janë të aftë për të qenë të
përcaktuara, të përshkruara, dhe zbuloi si artifakte të XML. Një shërbim web mbështet
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ndërveprime të drejtpërdrejta me agjentë të tjerë të softuerit duke përdorur mesazhe të
XML-bazuar shkëmbehen nëpërmjet protokoleve bazë të internetit ".
Përkufizimi W3C është mjaft i saktë dhe gjithashtu lë të kuptohet se si Shërbimi web duhet
të punojnë. Përkufizimi thekson se shërbimet web duhet të jetë i aftë për të qenë "të
përcaktuara, përshkruar dhe sa më i arritshëm", duke sqaruar kuptimin e "të arritshme", dhe
duke e bërë më konkrete nocionin e "Internet-orientuar, ndërfaqet standarde me bazë." Ai
gjithashtu thekson se shërbimet Web të afërta me shërbimet në middleëare konvencionale.
Shërbime web janë komponentët që mund të integrohen në aplikimet më komplekse të
shpërndara. W3C gjithashtu thekson se XML është pjesë e zgjidhjes.
Në internet tek fjaloriwebopedia, një shërbim Web përkufizohet si "një mënyrë të
standardizuar të integrimit web bazuar aplikacionet duke përdorur XML, SOAP, WSDL
dhe standardeve UDDI hapura mbi një shtyllëtë internet protokolit. XML është përdorur
për tag të dhënave, SOAP është përdorur për transferimin e të dhënave, WSDL është
përdorur për të përshkruar shërbimet në dispozicion, dhe UDDI është përdorur për të
renditur cilat shërbime janë në dispozicion ".

"Një Shërbimi web është një mekanizëm komunikimi me ndërfaqe të standardizuar e XML
mesazheve, integron aplikacionet shoqëruar lirshëm dhe të shpërndara përmes internetit
pavarur nga platforma, gjuhë programimi dhe sistemet e operacioneve."[3].

XML mesazhet përdorin XML si format standard të të dhënave. XML është zgjeruar gjuha
e lehtë fuqishme markup që i mundëson përdoruesve të krijojnë fjalorë e tyre. Kjo e bën
rritje të të ndërveprimin e shërbimeve të aplikimit. XML është shumë popullor dhe
përdoren gjerësisht përdorimin të përditshëm.Shërbimet web

mundësojn aplikimi-në-

aplikimi të komunikimit.

Bazuar në përcaktimet e mësipërme, mund të konkludojmë se një Shërbimi web ka
karakteristikat e mëposhtme :
•

Makinë-me-makinë ndërveprimet

•

bashkim Loose
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2.1

•

Ndërveprimi

•

Platforma pavarësisë

•

Operative të sistemit pavarësisë

•

Gjuha e pavarësisë

•

Arkitekturë e laverdishme World Wide Web

•

Vetë-përshkruar

•

Zbulueshëm

Çka janë Web shërbimet

Web është një shpërndarës dinamikë, dhe depo e madhe e informacionit.Ajo tani më ka
evolvuar dhe përfshin burimet e informacionit të cillat arijn në të gjithë botën.Organizatat e
spektrave të ndryshme tanimë veqse kan bërë lëvizjen tek web-i,i cilli ka sjellë shpejtë rritje
të variacioneve të web aplikacioneve.Kjo ka bërë që të kemi ngritje dramatike të nevojës
për të ndërtuar një infrastrukturë themelore për qasje efikase te eksponenteve në rritje të
web shërbimeve.
Zhvillimi i teknologjive që mundësojn një infrastrukturë të tillë pritet që të ndryshoj
diagramin e bizneseve në shërbimet web.
Web shërbimet janë bërë de facto të rëndësishme nga produktet teknologjike.
Ose thënë thjesht web shërbimi është një pjës e aplikacionit, ku nderfaqja dhe detyrimet e
saj mund të përcaktohen, përshkruhen si objekte XML.
Ai mbështet ndërverpime të drejtpërdrejta me agjentët e softuerit duke përdorur mesazhet
XML për shkëmbim përmes protokoleve të bazuara në internet.
Web shërbimet përfshijnë rezervimet online, blerjen e biletave,tregtimi i aksioneve,
ankandet, etj.
Tre standardet kryesore te bazuara ne XML janë:SOAP,WSDL dhe UDDI.
SOAP përcakton protokolet per komunikim te web shërbimeve.
WSDL u mundëson ofruesve të shërbimit te përcaktojn kërkesat e tyre.
UDDI ofron regjistrin e shërbimeve qe lejojn njoftimin dhe gjetjen e web shërbimeve.
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2.1.1

Standartet kryesore te Web shërbimeve

Tre standardet kryesore te bazuara ne XML janë:SOAP, WSDL dhe UDDI.
SOAP – siguron një mekanizëm të thjesht dhe të lehtë për shkëmbimin e informacionit të
strukturuar dhe të shtypur në mes peers në një mjedis te decentralizuar duke përdorur XML.
SOAP nuk e vetpërcakton aplikimin e semantikës, sikurse model programimi apo
implementimi specifik i semantikës,por ajo përcakton një mekanizëm të thjeshtë për të
shprehur semantikën e aplikimit duke siguruar një model të moduluar dhe kodon
mekanizmin për të dhënat e koduara brenda moduleve.Kjo lejon SOAP që të përdoret në
një larmi të madhe të sistemeve duke filluar nga sistemet e mesazheve në RPC.
SOAP përbëhet nga tri pjesë:

Zarfi SOAP (SOAP Envelope) - përcakton një kuadër të përgjithshëm për të shprehur atë
që është në një mesazhë,dhe duhet të merren me të edhe nëse ajo ështe opcionale apo e
detyrueshme[3].

Rregullat e SOAP të koduar(Encoded SOAP) - përcakton një mekanizëm serial që mund
të përdoret për të shkëmbyer shembuj të tipeve të dhënave të përcaktuara të aplikimit

Përfaqësimi SOAP RPC(SOAP RPC Represent) - përcakton një konventë që mund të
përdoret për të përfaqsuar telefonata të largëta dhe procedurat e përgjigjjeve.

Edhe pse këto janë përshkruar së bashku si pjesë të SOAP,
ato kane funksionaitete ortogonale.Përveq zarf (envelope) SOAP, rregullat e SOAP te
koduar (encoded) dhe konventat SOAP RPC, ky specifikim percakton dy lidhjet e
protokollit që përshkruajn se si një mesazh SOAP mund të kryhet në HTTP mesazhe me
ose pa kornizën HTTP extension.
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Figure 1–SOAP mesazhi aplikuar në kërkesën HTTP

Figure 2–SOAP mesazhi aplikuar në përgjigjjen HTTP
WSDL – si një protokol komunikimi si dhe format e mesazheve janë standartizuar në
komunitetin web,bëhët gjithnjë e më shumë e mundur dhe rëndësishme që të përshkruaj
komunikimin në mënyrë të strukturuar[4].WSDL adreson këtë nevojë duke përcaktuar një
gramatikë XML për përshkrimin e shërbimeve të rrjetit si koleksionet e pikëmbarimit të
komunikimit të aftë për të shkëmbyer mesazhe.WSDL siguron dokumentacionin për
sisteme të shpërndara dhe shërben si një recetë për automatizimin e detajeve të përfshira në
aplikimet e komunikimit.
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Një dokument WSDL definon shërbimet si koleksionet e pikëmbarimit të rrjetit, ose
porteve.Në WSDL, përkufizimet abstrakte të pikëmbarimeve dhe mesazheve, është i ndarë
nga vendosja e rrjetit ose formati i të dhënave dhe lidhjet e tyre konkrete.
Kjo lejon ripërdorimin e përkufizimeve abstrakte: mesazhet, të cilat janë përshkrime
abstrakte të të dhënave të shkëmbyera, dhe lloje të portit të cilat janë koleksione abstrakte të
operacioneve.Protokolet konkrete dhe specifikimet e bazës së të dhënave për një lloj të
veqant të portit konsiderohet si lidhje e ripërdorueshme.Porti përcaktohet nga adresë rrjeti
me lidhje të ripërdorueshme, si dhe koleksionet e porteve përcatojn shërbimin.

Për këtë arsyje dokumentet WSDL përdorin elementet më poshtme për përkufizimin e
shërbimeve të rrjetit:

Llojet (Types) : kontejner për definimin e tipeve të të dhënave që përdorin sistemet e tipit
siq janë XSD.

Mesazhet (Messages) : Një abstrakt, tip detyrues i të dhënave të shtypura.

Tipet e porteve (Port Types) : Një grup abstrakt i operacioneve të mbështetura nga një
apo më shume pikëmbarime(endpoints).

Detyrimet (Bindings) : Protokol konkret dhe tip i të dhënave i specifikuar për llojë të
veqant të portit.

Portet (Ports) : Një pikëmbarim i definuar si kombinim i detyruar i adresave të rrjetit.

Shërbimet (Services) : Kombinacion i lidhjeve te pikëmbarimeve(endpoints).

8

Figure 2–Structura e një WSDL dokumenti

9

UDDI - Web shërbimet janë kuptimplote vetëm nëse shfrytëzuesit potencial mund të gjejnë
informacione të mjaftueshme për të lejuar ekzekutimin e tyre.
Fokusi Universal i Përshkrimit Zbulimit dhe Integrimit(UDDI eng.) është përcaktimi i një
sërë shërbimesh që mbështet përshkrimin dhe zbulimin e bizniseve, organizatave, ofruesve
te web shërbimeve, si dhe web shërbimeve që ata vënë në dispozicion dhe ndërfaqet
teknike të cillat mund të përdoren për të hyrë në këto shërbime.
Bazuar në një grup të përbashkët standarteve të industrisë duke përfshirë HTTP,XML,XML
Schema, dhe SOAP, UDDI ofron një infrasktrukturë të ndërveprushme, themelore për një
mjedis të web shërbimeve me bazë në softuer për dy shërbimet në dispozicion të publikut të
ekspozuar vëtëm brenda një organizate.

Figure 4–Struktura e të dhënave UDDI

2.2 Menaxhimi i Web Shërbimeve
2.2.1

Njohuritë paraprake

Menaxhimi i web shërbimeve përmes një sërë aftësive të menaxhimit që mundëson
monitorimin, kontrollin, dhe raportimin e cilësis së shërbimeve dhe përdorimit të
shërbimeve[5].
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Kualiteti i tillë i shërbimeve, i cilli përfshin kualitetin e disponueshmëris (prania dhe numri
i rasteve të shërbimit) dhe performancës (qasja latente dhe normat e dështimit) si dhe
qasëshmëria e pikëmbarimeve (endpoints).Aspektet e infomracionit të përdorimit të
shërbimeve që mund të menaxhohen përfshijnë frekuencën, kohëzgjatjën, fushëveprimin,
nivelin e funskioneve, autorizimin e qasjeve.

Web shërbimet bëhen të menaxhueshme kur ato i ekspozohen një sërë operacioneve të web
shërbimeve që mbështesin aftësit e menaxhimit.Këto aftësi të menaxhimit realizojn
monitorimin e tyre, kontrollin dhe bëjnë rapotimin e funskioneve me ndihmën e një modeli
të menaxhimit të informacionit që lloje të ndryshme të modeleve të përdorimit të
shërbimeve dhe cilësis së shërbimit të informacionit të lidhen me menaxhimin e shërbimeve
web.
Llojet tipike te infomacionit përfshijn numërimin e kërkesës dhe përgjigjjes, kohën e
fillimit dhe mbarimit, forma e ciklit jetësorë, identifikimi i njësive(p.sh nga dërguesi,
marrësi, konteksti, mesazhi, etj)

Edhe pse sigurimi i aftësive të menaxhimit mundëson që një web shërbim të jetë i
menaxhueshëm, shtrirja dhe shkalla e menaxhimit të lejuar përcaktohet nga politikat e
menaxhimit që janë të lidhura me web shërbimin.Politikat e menaxhimit përdoren për të
përcaktuar obligimet, dhe lejimin e caktuar të qasjeve për menaxhimin e web shërbimeve.

Gjatë kohës së menaxhimit të web shërbimeve është nevoja që të ketë semantik të
shërbimeve që është e kuptueshme nga të dyja anët, kërkuesi dhe ofruesi,shërbimet web
gjithashtu kërkojnë semantik të përbashkët në lidhje me politikat e menaxhimit të aftësive
të menaxhimit.
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Figure 5 – Lidhjet dhe Koncepti i Menaxhimit

2.2.2

Monitorimi i Web Shërbimeve

Shërbimet web janë subjekte dinamike dhe autonome, që mbësheten në protokolet e
komunikimit(siq janë HTTP, SMTP) dhe në një model mesazhes për të ofruar
funksionalitet të ndryshme në web[6].
Megjithatë protokolet themelore të komunikimit mund të jenë të pabesueshme dhe të paaftë
për përmbushjen e kërkesës për dërgimin e funksioneve.
Për shembull, forma e një protokoli HTTP që nuk garanton rënditjen, ardhjen e paketave,
dhe dërgimin e këtyre paketave në destinacion me sukses.
Përveq kësaj modeli i mesazheve kërkon analiz intenzive gramatikore tek të dhënat XML
me variacione të ndryshme të informatave që konusmojnë mjaftë kohë.
Që të dyja këto mund të paraqesin dështimet e shërbimeve web në realizimin e funskioneve
të tyre.

Proceset ComplexWS perfshijnë multiWEB shërbimet dhe kërkojnë ndërveprime më
komplekse, ku dështimet mund të ndodhin shpesh.
Monitorimi ofron "gjetjen e gabimit", që kontrollon gjendjen e shërbimit në kohë reale dhe
përpiqet që të reduktoj kohën joproduktive të aplikacionit.
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Megjithatë, duke marrë vlerën e duhur për paramaterat QoWS, nuk është as detyrë e lehtë
dhe as e vogël.
Në atë kontekst sjellja e monitorimit të web shërbimeve do të jetë vendimtare vlera e
parametrave të kalkuluara QoWS, apo qasja e një kërkesës në web shërbim në afatin e
premtuar QoWS.

Monitorimi mund të marrë forma të ndryshme në varësi të parametrave QoWS.Këto
parametra përfshijn ndërprejën e mesazheve, ekzaminimi, mbledhjën e vlerave,si dhe
reagimet e shfrytëzuesve.Që të lejohet ekzaminimi, shërbimet web duhet të mbështesin disa
operacione që mund te përdorën pa asnjë efekt për kërkes.Mënyra më e mirë për ta bërë
këtë është mbështetja e një operacioni "ping".

Për të shmangur një ngarkesë të lartë në sistem monitorimi mund të kryhet në mënyrë
periodike.Disa parametra QoWS nuk janë të matshme përmes web shërbimeve, për këtë
nevoitet reagimi i shfrytzuesit të sistemit.Për shembull, reputacioni mund të meret nga pala
e tretë bazuar në sjelljen biznesore të web shërbimeve.

Figure 6 – Monitorimi përmes cdo QoWS parametri

2.2.3

Mbështetja Transaksionale

Proceset biznesore përfshijnë autonomin e shërbimeve web nga subjekte të ndryshme të
biznesit.Mbështetja e transaksioneve është e nevojshme të siguroj besueshmëri dhe siguri
në ekzekutimin e proceseve të shërbimeve web.Mbështetja e transaksioneve shoqërohet nga
shumë nivele të procesve.
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Megjithatë dallim në mes mbështetjës së transaksioneve dhe teknologjive të nivele tjera të
procesit, është se ajo nuk është përdorur për të konstruktuar procese të shërbimeve web.Në
vend të saj ato përmirsojn kualitetin e proceseve web në terma të besueshmëris dhe
tolerimit të gabimeve.Në transaksionet tradicionale, monitoruesit e transaksioneve kanë për
detyrë që të gjitha resurset të jenë të përfshira në transaksione.

Ato miratojnë transaksionin në mes dy kompjuterëve përmes modelit për mirëmbatjen e
Atomicitetit, Konsitencës, Qëndrueshmëris dhe Izolomit(ACID) të transaksioneve.Që të dy
kompjuterët kërkojnë mbylljen e resurseve përgjatë kohëzgjatjes së transaksionit.

Asnjëweb shërbim nuk është në kontroll të plotë të shërbimeve tjera.Transaksionet
biznisore mund të jenë jetëgjate në shërbimet web, ato përfshijn detyra komplekse,
negociata, angazhim, faturim, dërgesa, dhe ndjekjet e dërgesave(tracking).

Strategjitë për mbylljen e burimeve mund të pengojnë shërbimet web si dhe lidhjen e
shfrytëzueesve me proceset tjera të biznesit, kjo i bie qëështë në kundërshtim me kërkesat e
biznesit.

Atomiciteti i web shërbimeve dhe jetëgjatësia e proceseve biznesore kërkojnë mbështetje të
transaksioneve

për

shërbimet

web

qëështë

me

pak

strikte

sesa

pronat

tradicionale(ACID)[7].
Një mbështetje e tillëështë ajo e njohur si WS-Transaction.
WS-Transaction shtrihet përgjatë koordinimit të shërbimeve web duke përcaktuar një sërë
të protokoleve për përpunimin e transaksioneve.

Në mënyrë të veqantë koordinimi i centralizuar ose një grup i koordinatorëve të shpërndarë
koordinon shërbimet web që të marrin pjesë në një transaksion.
WS-Transaction percakton dy lloje të koordinimit:
Transaksionet atomite dhe aktivitet e biznesit.
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Ato miratojnë protokolet që dy kompjutër të koordinuar të jenë pjesëmarrës në shërbimet
web, që i bie të jetë e ngjajshme me metodën tradicionale.

2.2.4

Ndryshimi i Menaxhimit

Cikli i jetës së shërbimeve web karakterizohet nga një dinamik shumë e lartë:
[8]Shërbimet e reja mund të vijn pa njoftimin e shërbimeve ekzistuese.Për shembull
shërbimi i një hoteli mund te filloj biznesin duke publikuar shërbimet në UDDI pa e
njoftuar paraprakisht agjencionin e udhëtimeve, kështu që operimi i shërbimeve mund të
ndal [9]funskionimin e shërbimeve pa njdonë indikacion.Gjithashtu shembulli tjetër është
se ndonjë hotel mund të punoj vetëm gjatë sezonës së verës sepse gjatë dimrit nuk ka klient
të mjaftueshëm,[10] funksionalitet e shërbimeve mund të ndryshojnë përgjatë
kohës.Kompanitë e fluturimeve mund të pezullojnë fluturimet e planifikuara në një
vendpushim për shkakë të sëmundjeve ngjitëse në atë zonë.

Një nga sfidat themelore në mundësimin i proceseve për të menaxhuar ndryshimin e ciklit
jetsorë të web shërbimeve.
Ne presim që proceset e web shërbimeve të rriten vetëm nëse gjendje e tyre është e shpejtë
dhe mund të ju përshtaten automatikisht ndryshimeve.Ndryshimet mund të ndodhin në cdo
fazë te ciklit jetësorë, duke përfshirë zhvillimin, vendosjen, dhe mirëmbatjën.

Metodat aktuale të ndryshimit të menaxhimit janë zakonisht ad-hoc dhe përfshirja e
shfrytëzuesve është më se e domosdoshme.
Rrjedha e punës tradicionalisht është përdorurë për të modeluar dhe miratuar organizimin e
biznis logjikës.

Vendosja dhe menaxhimi i brendshëm i strukturës së shërbimeve web është mjaftë statik si
dhe shkalla e organizimit ndyrshon relativisht ngadalshëm.Prandaj ndryshimet në rrjedhën
e punës janë modeluar zaknonisht si përjashtime.
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Përdorimi i teknikave vizuale modelimit, të tilla siq janë rrjetat Petri në hartimin e
ndërmarrjeve komplekse të shërbimit të orientuar, duket e justifikuar për shkak të disa
arsyeve.Rrjetat Petri ofrojnë pronat tërheqëse për modelimin, duke përfshirë edhe
semantikën formale, paraqitje grafike, ekspresivitetin e fuqishme, dhe metodat e analizës të
bollshme.Në këtë aspekt, rrjetat Petri janë të bazuara në themel të mirë-bazuar
matematikore.

Ato mund të përfaqësojnë modele sistemit grafikisht si diagrame.Ato sigurojnë komunikim
të lirshëm midis palëve të ndryshme.Rrjetat Petri kanë aftësinë për t'u marrë edhe me
asinkron harmoni systeme.Përfundimisht, ato ofrojnë metoda të shumta të analizave, të tilla
si mbështetura të, matricës incidenca, dhe ekuacioni i gjendjës.
Këto metoda të ndihmojë në identifikimin e pronave të sistemit të gatshme.

Për shkak të kompleksitetit të ndryshimet në WS procese, modelimi formal është një
metodë e dobishme për të përmirësuar të kuptuarit e problemit dhe zgjidhjes. Një hap
thelbësor në ndryshim modelim është për të vërtetuar modelin. Teoria rrjetë Petri ofron
algoritme dhe metoda, të cilat mund të aplikohen direkt në modelin dhe analizën e tij për të
vërtetuar modelin. modelimit dhe specifikim teknika të tjera janë propozuar, por nuk kanë
karakteristika të lehtë formalizimin e kërkuara nga menaxhimit të ndryshimeve në proceset
WS

2.2.5

Optimizimi

Përhapja e shërbimeve web do të prezantojë konkurencë ne mes numrit të madhë të
shërbimeve web që ofrojnë funksionalitete të ngjajshme.Përzgjedhja e një shërbimi web
nga një hapsirë e madhe mundësish është mjaft sfiduese.Disa shërbime mund të kenë më
shumë benefite në njdonjërin nga aspektet, ndërsa ne aspektet tjera jo dhe aq.Për shembull,
në skenarin tonë të udhëtimit, klienti mund të zgjedh një hotel i cili ofron më shumë lehtësi.
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Hoteli mund të jetë aftër atraksioneve në at lokalitet.Mirëpo kjo bënë që variacionet në
cmime të shkojnë deri tek më e shtrejta, që mund të tejkalojnë edhe buxhetin e klientit.Në
këtë rast klientet duhet të kërkojnë ndonjë hotel që është më larg nga atraksionet e atij
lokacioni, por që ka një cmim më të volitshëm.Ai gjithashtu do të mund të ketë nevojën për
të marrë me qira ndonjë makinë apo taxi.Që do të thotë ai duhet të zgjedh atë që i bie të jetë
më e konvenueshme për të.

Optimizimi i web shërbimeve ofron një strategji për gjetjen sa më të mirë të shërbimeve pra
lehtëson gjetjet për nevojat e klientit.Duke pasur parasysh konkurencen e madhe të web
shërbimeve, një shërbim mund të zgjidhet edhe përmes zgjidhjes së më shumë se një web
shërbimi.

Kështu që përmes optimizimit vendosen kriteret e duhura për të zgjedhur web shërbimin e
duhur.[11] Hulumtimet e fundit tregojn të QoWS tregojn që individualiteti i web
shërbimeve është vendimtarë për konkurencën e tyre.
Sfida për optimizimin e shërbimeve web është që të percaktojë masat e përshtatshme për të
karakterizuar QoWS të shpik teknikat për një web shërbim sa më të optimizuar.

Shërbimet web duhet të jenë të përbëra dhe të konsiderohen kolektivisht.Njëri nga
problemet më të rëndësishme është kombinimi i disa shërbimeve web.

2.3 Implementimi
2.3.1

Hyrja

Në këtë aktivitet do të arini të shihni se si të krijojm dhe testojm njëweb shërbim të
thjeshtë.Para se të fillojm me këtë projekt, do të japim disa informata në lidhje me qasjet e
ndryshme që mund të përdoren për të zhvilluar njëweb shërbim.
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2.3.2

Komponentet e Web Shërbimeve

Për implementimin e një web shërbimi veqohen dy komponente të dallueshme dhe ato janë:
•

Logjika - e cilla në fakt kryen punën për të siguruar funksionet e shërbimit, pa marrë
parasysh se cillat janë ato funskione.Për shembull siq është llogaritja e TVSH, e
cilla është pjesë kyqe kur kemi të bejme me vlera valutore,p.sh 10 Euro të
shumefishuara me vlerën 16% TVSH (1,6E) dhe kthen vlerën e re të përgjithshme
duke përfshirë TVSH-në (11.60E).

•

Ndërfaqja - e cilla është e zbatuar në XML.Që përshkruan se si të fusim një kërkes
në shërbim, dhe cfarë të presim nga përgjigjja apo rezulltati i mundshëm.

Gjithashtu në mënyrë që ne të përdorim ndonjëren nga web shërbimet e implementuara,
gjithashtu nevoitet implementimi për paraqitjen e kërkesave nga ana e klientit si dhe
shfaqja e rezulltateve të kthyera nga web shërbimi.

Kjo pikëpamje e web shërbimeve do të ndihmoj të shpjegoj qasje të ndryshme për krijimin
e një web shërbimi.

2.3.3

Qasja në implementim

Kemi dy lloje themelore që janë përdorur për të krijuar shërbimet e webit nga zero-ja.

Qasja e parë është quajtuar nga "posht-lart".Kjo është kur kodi që implementon funksionet
e shërbimit shkruhet së pari.Atëherë përshkrimi XML(WSDL) është prodhuar dhe
publikuar në UDDI.Kodi është i vendosur brenda një konteineri që siguron ndërfaqen e
kërkuar për mesazhet (SOAP apo diqka të ngjajshme).

Qasja e dytë ka të bëjë me prodhimin e përshkrimit të XML parase ajo të jetë
implementuar.Pra shërbimi ka një përshkrim të plotë sa i përket se si ajo mund të ju qaset
kthimit të rezulltateve, por që akoma nuk është implemtuar.Ky (WSDL) specifikim është
përdorur më pas si një udhëzues për të shkruar kodin dhe implementimin e shërbimit.Dhe
kjo qasje njihet si "lart-poshtë".
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Figure 7–Implementimi i Web Shërbimeve (“lart-poshtë” - ”poshtë-lart”)

2.3.4

Eclipsi për tre blloqe

Më poshtë do të japim një sqarim të vogël sa i përket tre shtesave që do të përdorim në këtë
projekt.

Shtesa Axis2 - kemi dy llojë Axis2 shtesa ne Eclipse.Në fakt ne do të përdorim vetëm
njërin nga to i cilli njihet si "Gjenerimi magjik për arkivën e shërbimit".Më vonë do të
japim detaje më të hollësishme sa i përket kësaj shtese.

Shtesa WTP - Platforma për mjetet web është projekt në eklips që ka një shtrirje të madhe
në zhvillimin, drejtimin, dhe testimin e shërbimeve të internetit.Në bllokun e dytë ne do të
përdorim editorin XML të ofruar nga WTP, ku do të kemi rastin të shohim disa nga
funskionet e shërbimit web.
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Shtesa SoapUI - Edhe kjo shtesë ka një gamë të gjërë të funskioneve, disa prej të cillave
janë të ngjajshme me ato të WTP-së.Na përket neve të zgjedhim se cillën do ta
përdorim.Gjithësesi më vonë në këtë bllok ne do të përdorim SoapUI shtesën për të testuar
ndërveprimet e web shërbimeve, gjë të cillen WTP nuk e mbështet drejtëpërdrejt.

2.3.5

Hapi pare në krijimin e një web shërbimi

Në këtë pjesë do të tregojm se sa e thjeshtë është të shkruajm në shërbimet web.Shërbimet
web do të pranojnë një copë teksti (supozojm emri i një personi) dhe do të kthejn një copë
tjetër teksti ("Përshëndetje " dhe emrin të cillin e ka pranuar).

Figure 8–Përgjigjja nga web shërbimi
Eclipsi do të na lehtësoj këtë punë përmes automatizimit të disa detyrave që janë të
përfshira në procesin e zhvillimit, testimit, dhe testimin e shërbimeve web.Ka disa lloje të
ndryshme të sekuencave për të arritur rezulltatet e njejta në Eclipse.Përmes kësaj do të
mundohem të tregoj metodën më të thjesht për krijimin e një web shërbimi.
2.3.6

Krijimi i projektit

Hapim Eclipse dhe klikojm dy herë mbi "Eclipse for Block 3", për tu siguruar që ju tani
keni hapurë tabelën Project Explorer në prespektiven Java EE.Në qoftëse ende nuk jeni në
prespektivë atëherë klikoni Window>Open Prespective selekto "Java EE" e cilla mund të
gjindet në "Menu" apo tek "Others" kjo varet nga prespektivat paraprake.
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Figure 9–Prespektiva JAVA EE në Eclipse
Nuk do të meremi me kodim të detajuar në Java.Java EE është referencë e gjuhës JAVA
"Enterprise Edition"."Enterprise" zakonisht njihen si teknologji të shkallëzuara dhe të
besueshme.

Hapi i parë është të krijojm një projekt i cilli do të përdoret për kodimin dhe elementet tjera
të nevojshme për të krijuar një web shërbim.

Selektojm File>New>Project pastaj hapim folderin "Web" dhe klikojm "Dynamic Web
Project".Kjo bënë që të startoj një projekt për një websajt dinamik dhe do të na ndihmoj
nëpër fazat e projektit.
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Figure 10–Kutia dialoguese për projektet e reja
Shënojm emrin e projektit në kutin dialoguese.Këtë projekt do ta emërojm "Hello".Pastaj
klikojm "Finish" dhe projektit do të krijohet menjëherë, apo nëse klikojm "Next" kutia
dialoguese do të na ofroj mundësit të tjera për konfigurimin e projektit.Sygjerohet të dijm
se qfarë mundesish na ofron krijimi automatik i projektit dhe a na përshtatet ai konfigurim
apo të klikojm "Next" dhe ta konfigurojm vetë në mënyrën më të përshtatshme për këtë
projekt.
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Figure 11–Konfigurimi i Web projektit dinamik

Vazhdojmë me ndihmën e kutis dialoguese dhe hapat në vazhdim.Pra arrijm të shohim
Kontekstin si dhe udhëzuesin për burimet e Javas, pastaj klikojm "Finish".
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Figure 12–Zgjidhja e tipareve të projektit

Figure 13–Kutia dialoguese për konfigurim të webit
Në këtë pikë në qoftëse ende nuk e keni zgjedhur prespektivën JAVA EE, Eclipse do të ju
ofroj atë zgjedhje përmes një kutie dialoguese, nësë kjo ndodhë duhet të klikoni "Yes"
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Figure 14 – Kërkesa nga Eclipse sa i përket prespektivës së projektit
Pasi që "Hello" projekti të gjenerohet, atëherë atë mund ta shohim tek pamja "Project
Explorer", ku ju mund ta zgjeroni projektin për ti parë më detalisht komponentet e projektit

Figure 15 – Krijimi i websajtit dinamik (Project Explorer pamja)

2.3.7

Shkruarja e logjikes sëShërbimit

Tani do të krijojm biznes logjikën dhe do të procesojm me kodimin e detyrave për web
shërbimin të cillin duam ta krijojm.

Kodimi në Java është i thjeshtë.Rendeve me kod do të ju referohemi me numra, ku pastaj
do të japim një përshkrim të shkurter për secillin rend të kodit.
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Linja 1 - specifikon emrin e paketës Java uk.ac.open.t320.
Këto emra i përkasin kursit T320 brenda kuadrit akademic (ac) të universitetit, përbrenda
Britanis Bashkuar.
Nuk është e nevojshme emrimi i pakove mirëpo kjo gjë sygjerohet në Java.

Linja 2 - deklaron një objekt publik apo klas në Java me emrin "Hello" ku do të
implementohen funksionet që ne do ti fusim në web shërbim.

Linja 3 - deklaron funksionin që mund të kryhet nga klasa "Hello".Funksionet janë të
emëruara si metoda në Java.Metoda e quajtur "HelloName" mer inputin të emëruar "name",
që është një "String",p.sh "Fred" apo "Nick".

Linja 4 - Është deklarata e vetme në Java mrenda funskionit "HelloName" e cilla si
rezulltat na kthen përgjigjjen "String".Ky varg krijohet duke ja bashkangjitur vargut që u
miratua vargut "HelloThere".

Funksionin të cillin e koduam tani do ta shfaqim përmes një pamje vizuale.Ku metoda
"HelloName" pranon një string me vlerën "Fred", dhe si rezulltat do të na shfaqet "Hello
there Fred".
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Figure 16–Ekzekutimi i metodës “HelloName”
Ne tani do ta shfaqim kodin në projekt.Për ta bërë këtë duhet te shtojm një class dhe të
specifikojm se cillës paketë i përket.
Në qoftëse paketa nuk ekziston Eclipse do ta gjeneroj atë në mënyrë automatike dhe do ti
fus klasat mbrenda saj.

Në Eclipse "Project Explorer" zgjërojm "Hello" klikojm me butonin e djathë në "Java
Resources src", klikojmë "New", dhe pastaj mund të zgjedhim opsionin i cilli na nevoitet,
në këtë rast ne do të klikojm “Class”.
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Figure 17–Nën menu-ja e Java Resources src
Pasi të jetë krijuar klasa e re, do te mund të shihni se është krijuar paketa dhe fajli Java
(Hello.java) në projekt.Si dhe menjëherë ofrohet mundësia për editim në atë fajll.Tani
pjesën që koduam më parë do ta fusim në ketë fjall.

Figure 18–Zgjerimi i projektit “Hello” pas përpilimit

2.3.8

Gjenerimi i web shërbimeve dhe Klientët

Tani veqse kemi krijuar një web dinamik dhe kemi futur një pjesë të kodit, tani duhet ta
kthejmë në një web shërbim.
Eclipse do të na ndihmoj për të bërë një pjesë të punës ku përfshihen:
•

Paketimi (Package) - i shërbimit web me ndërfaqe XML.

•

Vendosjen e web shërbimit në server në bazë të konfigurimit paraprak që kemi bërë.
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•

Startimin i shërbimit në server.

•

Gjenerimi i web faqeve që mund të përdoren nga shfrytezuesit për të testuar web
shërbimin

Figure 19– Përmes gjeneruesit të Eclipse klikojm “Web Services”
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Figure 20–Konfigurojm Web Shërbimet

Eklipsi do të hapë shfletuesin me një tabël të quajtur “Web Service Test” klient.
Shfletuesi do të shfaq tre faqe të cillat janë “Metodat”, ”Hyrjet”, “Rezulltatet”

Figure 21–Gjenerimi i klientëve nga Eclipse
Nëse klikojmë në panelin e metodave atëherë ju do të shihni panelin e inputit,
e cilla shfaq një tekst area e etiketuar “Emri”.Krejt cfarë duhet të bëjmë është të shënojm
një emër në atë tekst area psh ”NICK” (Fig.22), dhe pastaj të klikojm “Invoke”, kjo do të
dërgoj tekstin në shërbimin e internetit nëpërmjet proksit që Eclips e ka gjeneruar.
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Figure 22–Thirrja e metodës “helloName”
Web shërbimi do të dërgoj një përgjigjje, e cilla do të shfaq rezulltatin, në panelin e Eclipsit (Fig 23).Në këtë pikë TCP/IP Monitor pamja do të hapet automatikishit
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Figure 23– Rezulltati nga web shërbimi

2.3.9

Monitorimi i mesazheve të web shërbimit

Në pamjen e poshtme të Eclips, ju do të shihni shërbimet e kërkesës dhe përgjigjjës që janë
të shfaqura tek TCP/IP Monitor.

SOAP përgjigjja është shumë e ngjajshme, me një diferenc shumë të vogël tek struktura.
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2.3.10 AXIS dhe WSDL
Gjenerimi i web shërbimeve nga Eclips përdor një library të kodit të quajtur AXIS.
Pas pak do të shihni më shumë nga AXIS për tani do të shohim se cfar ajo na ofron.
Nëse përdorim URL e web shërbimit : (http;//localhost:8180/Hello/services/Hello).
Pas gjenerimit të ketij linki mund të shihni qe shërbimet e AXIS janë prezente.

Figure 24– Pikëmbarimi për web shërbimin “Hello”

Përderisa gjatë gjenerimit të AXIS tregon se shërbimet janë prezente,nuk na informon asgjë
më shume.Gjithësesi AXIS gjithashtu gjeneron faqe te cillat shfaqin listën e të gjithe web
shërbimeve të disponueshme, dhe dokumentimin WSDL për secillin web shërbim.
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Figure 25–Gjenerimi i web shërbimeve nga AXIS
Ajo që është më e rëndësishme sesa detalet te cillat i kemi parë, është se Eclips dhe AXIS
ofrojn një level shumë të mirë të mbështetjës, zhvillimit, dhe përshkrimit të web
shërbimit.Duke u bazuar në web shërbimin “Hello” i cilli u përshkrua me parë.
Me ndihmën e Eclips dhe AXIS ne kemi arritur:
•

Të krijojm logjikën e shërbimit dhe vendosim këtë web shërbim në server

•

Të krijojm një klient dhe te testojm shërbimet

•

Shkëmbimi i mesazheve SOAP

•

Gjenerimi iWSDL që mund të përdoret nga klientët tjerë në këtëweb shërbim
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Figure 26–Gjenerimi i WSDL dokumentimit për web shërbimin “Hello”

2.3.11 Përmbledhje
Përmes këtyre aktiviteteve, ju keni parë hapat e ndërmarrë për të krijuar dhe testuar një web
shërbim.Ky është një hapë mjfatë i rëndësishëm për të kuptuar funksionalitetin e Web
Shërbimeve.
Në aktivitetin pasues ju mund të shihni përshkrimin e shërbimit në një regjistër UDDI,i cilli
është testuar në nivelin e saj të ndërveprimit, e cilla siguron që shërbimi është i gatëshëm
për përdorim në internet.

.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Arkitektura e orientuar softuerike (SOA)[1] përfshin shumë shërbime për të mbështetur
kërkesat e proceseve të biznesit dhe përdoruesit të softuerit.
Shërbimet pjsëmarrëse janë heterogjene, të pavarura dhe autonome që mund të jenë të
arritura pa dijeninë e zbatimit të platformës themelore.
Web shërbimet janë teknologjia më premtuese në idenë e shërbimit të orientuar
informatikë.

Ajo është sfiduese për sigurimin e një kornize të shëndoshë mbështetëse për përpunimin e
transaksioneve komplekse të biznesit dhe aplikacioneve bashkëpunuese të biznesit në
mënyrë efikase dhe efektive, ndërsa sistemet themelore mbajn autonominë e tyre.

Megjithatë, ka çështje që duhen zgjidhur para se ato të jenë të sigurta, të besueshme dhe të
mjaftueshme për të drejtuar proceset kryesore.

Rreziku: Kjo është një çështje e rëndësishme. Siguria ? Sa duhet të ja besojm dhe cillat
janë qështjet e privatësis të cillat duhet të zgjedhur përpara se web shërbimeve mund të
transmetojn infomacionet e nevojshme?

Përgjegjësia: Përse na nevoiten Koordinatorët ? Si dhe pse bëhet koordinimi i
komponentëve ?

Standardet e Integrimit: Si arrihet krijimi i standarteve të web shërbimeve që lejojnë
aplikacionet e ndryshme të komunikojn me njëri-tjetrin ?

Implementimi : Si arrihet implementimi i një web shërbimi ? Hapat e nevojshëm për
krijimin e një shërbimi sa me kualitativ.
Si arrihet gjenerimi automatik i një mesazhi SOAP, si dhe dokumentimi i tij në WSDL
dokument?
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4

METODOLOGJIA

Metodologjia e përdorur gjatë këtij punimi të diplomës përfshinë Shfletimin e literatures
dhe Implementimin.
Shfletimi i literatures është realizuar duke mbledhur materiale nga të dhënat sekondare si
libra dhe artikuj nga autorë kredibil të kësaj fushe, ku pas përmbledhjes së materialit është
bërë një analizë duke krahasuar informatat e mbledhura. Ndërsa me anë të krijimit të një
prototipi të njëweb shërbimi jemi munduar të përmbushim aspektin e Implementimit.
Termi Web Shërbimi përshkruan një lloj të specializuara të softuerit, e cila është projektuar
për të mbështetur një mënyrë të standardizuar për sigurimin dhe konsumin e shërbimeve
mbi Web, përmes përputhje me standardet e hapura të tilla si gjuhë Markup e zgjeruar
(XML), SOAP, Web Services Përshkrimi Gjuha (WSDL) dhe Universal Përshkrimi,
Zbulim dhe Integrim (UDDI).

Web Shërbimet, ndryshe nga sistemet tradicionale klient / server, të tilla si sistemet server
shfletuesi / Web, nuk janë të destinuara për konsum të drejtpërdrejtë në fund-përdoruesit.
Përkundrazi, Web shërbimet janë pjesë e logjikës së biznesit, të cilat kanë ndërfaqe
programatike dhe ajo është nëpërmjet këtyre ndërfaqeve që zhvilluesit mund të krijojnë
sisteme të reja të aplikimit.
Motivimi prapa web shërbimeve është që të lehtësojë bizneset për të bashkëvepruar dhe të
integruar me bizneset e tjera dhe klientët, pa pasur nevojë të shkojë përmes projektimit të
gjatë të integrimit dhe / ose për të ekspozuar detajet e saj konfidenciale aplikimit të
brendshme të panevojshme. Kjo është bërë e mundur nga leverdeshmëria në platformën jo
të varur dhe të gjuhës programimit XML jo të varur për të përshkruar të dhënat që do të
shkëmbehen në mes të bizneseve, ose në mes të biznesit dhe klientët e tij, duke përdorur
njëWSDL të specifikojë se çfarë shërbimi është ofruar; duke përdorur një UDDI për të
publikuar dhe të gjetur cili është ofrimin e shërbimit; dhe në mënyrë tipike duke përdorur
SOAP mbi HTTP për të transferuar mesazh në të gjithë internetin [15].
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Një Shërbimi Web, natyrisht, është një element softuerik, por për shkak të ndërfaqës së saj
të specializuar dhe mekanizmit që ndërvepronë me të tjerët, të gjithë metodologjia e
përhapur gjenerike e zhvillimit të softuerit do të duhet të jenë të përshtatura për të trajtuar
karakteristikat unike tëweb Shërbimit. Kjo mund të përkthehet në identifikimin e kërkesave
specifike të Shërbimit web (p.sh. përputhje me standardet Web shërbimeve), analizën e
implikimeve të veçanta tëweb Shërbimit në sistemin e përgjithshëm, dizajni i ndërfaqes
Shërbimi web dhe mesazhet e struktuara XML , kodim, testimin, vendosjen dhe
ekzekutimin e Web Shërbimit.
Shërbimi web metodologjia e zbatimit që përcaktojnëështë që të promovojë një qasje
sistematike për zhvillimin e Shërbimit web. Në vend se duke përcaktuar një metodologji të
re të zhvillimit softuerik dhe presim praktikuesit softuerik të harrojnë vetë metodologjinë e
tyre të njohur dhe të vendosur për të ri-mësuar një tjetër, alternativë më të mirëështë që të
përshtatën në atë qëështë tashmë në dispozicion dhe rregulloje atë metodologji për të
inkorporuar specifikat e web shërbimeve.

Metodologjia e zhvillimit të softuerit kandidues duhet, në mënyrë ideale, të jetë i shkathët
dhe të aftë për të akomoduar gjatë gjithë ciklit të zhvillimit në një qasje përsëritës dhe rritje.
Metodologjia duhet të përbëhet nga faza që mbulojnë nga konceptimin e nevojës sëweb
Shërbimit, për ndërtimin e web Shërbimit dhe më në fund të jenë të vendosur për përdorim
nga aplikimin eventual i klientit. Në këtë dokument, këto faza janë identifikuar si kërkesat,
analiza, dizajn, kodi, test dhe vendosjen.
Metodologjia e zbatimit Shërbimi web do të lejojë ndonjë prej metodologjisë së zhvillimit
të shkathët softuerit të vendit kandidat dhe zgjeruar metodologjinë duke specifikuar
aktivitetet shtesë dhe / ose të përshtatur Shërbimet Web specifike dhe rolet e veta përkatëse
dhe punës-produkteve.
Metodologjia e implementimit të Shërbimi web është përsëritës dhe rritet gradualisht. Në
çdo përsëritje, web Shërbimet do të kalojnë nëpër të gjitha fazat (kërkesat dmth, analizës,
projektimit, kodin, testimin dhe në fund vendosjen), duke zhvilluar dhe rafinuar web
shërbimet.
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5

REZULTATET

Si rezultat i njohurive të fituara deri më tani do të krijojmë një prototip i cili do të
ofrojëkomunikimin e klientit me web shërbimin.
Ky skenar kërkon përdorimin e mesazheve SOAP bazuar në kontratën WSDL.
XMLSPY do të interpretoj një fajl ekzistues WSDL të gjenerohen automatikisht SOAP
mesazhet.
Kur të hapni një fajl ekzistues WSDL në XMLSPY, klientët SOAP do të ju prezentohet një
listë e veprimeve të përfshira në shërbim.
Pasi që jut e zgjidhni ndonjërin nga operacionet, klienti SOAP do të gjeneroj automatikisht
një mesazh standart SOAP konfort kërkesës në bazë të kërkesës të percaktuar nga WSDL.

Figure 27–Gjenerimi automatic i kërkesës SOAP
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Pastaj, mesazhin e gjeneruar automatikisht mund ta dërgoni tek shërbimi web, dhe
XMLSPY do të shfaqë përgjigjjen e kthyer nga server për mesazhin SOAP.

Figure 28– Përgjegjja nga mesazhi SOAP
Testimi i metutjeshëm mundësohet nga rregullorja SOAP.
Rregullorja SOAP vepron si një proxy shërbim i internetit i cilli mundëson lejimin,
inspektimin e SOAP kërkesave dhe përgjigjjeve qe janë dërguar në mes klientëve.

Rregullorja SOAP shfaq dy panele, njërën për mesazhet e kërkesave, dhe tjetrën për
mesazhet e përgjigjjes.
Nëse shërbimi ka një ndërfaqe të bazuar nëweb, ofrohet shfaqja e të dhënave XMLSPY në
shfletues, për të parë mesazhet për kerkesa dhe përgjigjje, si dhe ndërfaqën klientë krahpër-krah.
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Figure 29–Rregullorja SOAP
Në pjesën e poshtme të tabelës shihën dy tabela, të cillat lejojnë për të ndaular
automatizimin nga rregullorja, kur një funksion i veqantë ose kusht është fokusuar në një
kërkes apo përgjigjje.Në këtë mënyrë ne mund të shohim saktësisht se cfarë të dhënash
janë duke u dërguar në mes të klientit dhe serverit në cdo pikë të caktuar në transaksion.
Ndërsa pikat e ndalimit të funskionalitetit lejojnën ndalimin e rregullorës gjatë një
operacioni të veqantë,për shembull në qoftëse një kërkes SOAPshkakton një gabim,mesazhi
i përgjegjjës do të përmbaj një element “gabim kodi”(faultcode).
Pra duke krijuar një skedar WSDL në XMLSPY, pastaj duke ndërtuar njëweb shërbim
përkatës, dhe duke gjeneruar kodin në MapForce, dhe duke krijuar dhe testuar mesazhet
SOAP në XMLSPY, në mënyrë efikase mund të ndërtojm njëweb shërbim pa pasur nevojë
të shkruajm as edhe një linjë të vetme kodi.
Pra Altova mundëson përfitimet e shërbimeve web pa u ngadalësuar nga sfidat e tyre.
Rezulltati është efektiv rritja e standateve të konfirmitetit dhe cilësis së kodit.
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6

KONKLUZION

Ato janë elemente shumë të gjithanshëm softuerike që me të vërtetë kanë potencial për të
hapur një epokë të re në softuer.Shërbimet e internetit mund të përdoren në mënyrë efektive
për të marrë pjesë në dhe për të ngritur biznes-tnë-biznes (B2B) transaksionet. Ato janë të
mëdha në ekspozimin funksionalitetin e softuerit për klientët dhe integrimin e platformave
heterogjene.

Termi web shërbime përshkruan një mënyrë të standartizuar të integrimit tëweb
aplikacioneve duke përdorur XML, SOAP, WSDL, dhe UDDI për protokolim.
Shërbimet e internetit janë të bazuara ekskluzivisht në protokollet e hapura dhe të pranuara
internetit. Kjo është forca e tyre e madhe, por edhe një dobësi të konsiderueshme. Fuqia, e
cila mundëson ndërveprimin e vërtetë, vjen në çmimin e shpejtësi të zvogëluar, e cila është
prekur rëndë nga bandëidth. shërbimet e internetit nuk janë të mirë në çdo gjë, por sigurisht
që paraqesin një kategori të agjentëve softëare që ne jemi të gjithë në kërkim për të.

Shërbimet e internetit dhe teknologjive të XML kanë zhvilluar proceset e ndërmarrjeve për
të përcaktuar pronësinë dhe përgjegjësinë në grupe-pa kufizime të teknologjisë, platformës,
apo produkteve të përdorura brenda ndërmarrjes.

hërbimet mund të kombinohen për të siguruar funksionalitetin e një aplikim të madh të
softuerit. [3] SOA e bën më të lehtë për komponentët softëare në kompjuterat e lidhur në
një rrjet për të bashkëpunuar. Çdo kompjuter mund të drejtuar ndonjë numër të shërbimeve,
dhe çdo shërbim është ndërtuar në një mënyrë që siguron se shërbimi mund të shkëmbejnë
informacion me ndonjë shërbim tjetër në rrjet, pa ndërveprimit njerëzor dhe pa nevojën për
të bërë ndryshime në programin themelor vetë.

.
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